













(Forefather’s  Eve  1823‑1832)  to propagate  the Romantic 
notion  that Poland was a messianic nation doomed  to 
suffer constant martyrdom for the sake of Christian Eu‑
rope.  Likewise,  another  famous  Polish man  of  le:ers, 
Stanisław Wyspiański, wrote his 1901 drama Wesele (The 
Wedding) using the motif of the supernatural to comment 
upon  the  perils  associated  with  Polish  independence 
movements  following  the  November  Uprising  (1830‑
1831)  and  the  January Uprising  (1863),  both  of which 










































his most  spiritual. While  Kieślowski  did  not  consider 
















  Fate  and  the  belief  in  chance  are  the  central 
themes of Blind Chance (hence the title). Originally writ‑
ghosts in the film:
examining the supernatural in kie!lowski’s 
blind chance, no end, and decalogue I
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ten  before  the  Solidarity  period  in  1981,  Blind  Chance 
“was  immediately  shelved  by  the  authorities  aler  13 
December of that year” (Haltof 2004, 55) due to General 
Wojciech Jaruzelski’s declaration of martial law. Only in 
1987 was Blind Chance  “quietly  released with  a  group 
of other distinguished banned films” (Haltof 2004, 55). 
Of course, by 1987, Blind Chance did not inspire a wide‑
spread  intellectual  discussion  among  Polish  viewers, 
because,  as  Polish  film  critic  Tadeusz  Sobolewski  put 
it,  Blind  Chance  was  seen  as  “a  souvenir  of  the  past” 
(Haltof  2004,  63).  Regardless  of  its  unfortunate  (very) 















act and  trying  to do his best given  the circumstances” 
(Haltof 2004, 61). Witek’s ability to remain a decent hu‑
man  being  regardless  of  his  politics,  all  the while  his 
story  eventually  ends  in  his  untimely  death  aboard  a 
plane bound for Libya suggests the belief that no mat‑
ter the choices we make in life, death is inescapable. As 







the third section of Blind Chance  is  the most  important 
for  several  reasons.  First,  the  third  section  of  the  film 
not only refutes the messages of the earlier two sections, 






























potential  Polish  hero  just  simply  decided  not  to  be  a 
hero? 
  Blind  Chance  showcases  in  the  first  two  seg‑
ments  what  happens  when  Witek  decides  to  pursue 
each of  two opposite paths—the first  as  a  functionary 
in the Communist Party, the second as a member of the 
anti‑Communist  movement.  In  both  instances,  Witek 
ends  disillusioned,  heartbroken,  and  dissatisfied  over 
his choices. In the third segment, Witek’s choice to lead 
a moral and ethical life devoid of politics does not pre‑
vent  him  from dying  an unfortunate death  aboard  an 
airplane. Taken as a whole, Blind Chance is a film about 
a man whose  life  is  completely  encircled by death.  In 
the sequence introducing Witek’s unified past, aler the 
flashforward prologue, Witek’s mother perishes, along 
with  Witek’s  twin  brother,  during  childbirth.  In  the 
film’s final sequence, the audience sees the image of Wi‑
tek’s plane  exploding only  seconds aler  take‑off. This 




itics.    In  this regard, Witek suffers moral and spiritual 
deaths in segments one and two. Although not physical 





  Witek,  as  the  film’s  Everyman,  showcases  the 
reality that all human choices lead to death. Especially 
considering the film’s title, Blind Chance, death is shown 
as  an  extension  of  fate  and  destiny;  the  entire  film’s 
premise of  the  consequences of  choice and chance are 
rendered moot  by  the  film’s  climax.  The  basic  under‑
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lying thesis of Blind Chance  is  that we,  like Witek, will 
be rendered ghosts someday because we cannot avoid 














(2004,  66‑67)  describes  it,  the  “opening  scene  offers  a 
bird’s‑eye view of  a  cemetery with flickering,  burning 
candles  during  the All  Souls’ Day  on  1 November—a 
genuinely  meaningful  day  in  Poland.”    This  opening 
scene, combined with Zbigniew Preisner’s somber and 















and  undoubtedly  the  film  takes  a  pessimistic  view  of 
the state of Polish politics and society in the early 1980s. 









































important  scene,  Urszula  is  unable  to  be  hypnotized 
into forge:ing about Antek because Antek’s ghost in the 
room with her. Even  in  the scenes where Antek  is not 
physically present, his spirit remains as a force through‑

















a  central  philosophical  discussion  surrounded  by  the 
reality  of  death.  The  central  discourse  at  the  heart  of 
No End  is  the extent to which a person can truly over‑
come the memory of a lost loved one. Urszula, because 
she  commits  suicide  at  the  film’s  conclusion,  answers 









and  four minutes.  In  this  sense, No End de‑vilifies Ur‑
szula’s suicide much in the same way that Blind Chance 
de‑vilifies Witek’s multiple  decisions.  The  charge  that 
















































to  other  strange premonitions  throughout  the film:  “a 
dead dog, probably frozen to death, found by Paweł; a 
frozen  bo:le  of milk,  and milk  that  turns  sour;  and  a 
computer  that  switches  itself  on  inexplicably”  (Haltof 
2004,  82). But  even more  important  than  the Watcher/
Angel character, who represents the supernatural, is the 
use of color, specifically blue and green, in Decalogue I. 
  Kieślowski  scholar  Dr.  Lisa  Di  Bartolomeo 
writes  in  her  2000  article  “No  Other  Gods:  Blue  and 
Green  in  Krzysztof  Kieślowski’s Dekalog  I”  that  “blue 
lighting effects” are used “repeatedly to evoke loss and 
sadness,  and also  to  suggest  the enduring presence of 









the  death  of  Paweł,  and  furthermore,  this  blue‑heavy 
shot  is a flashforward much  in  the  same vein as Blind 










with  the First Commandment. Paweł’s  father,  the uni‑
versity professor Krzysztof, believes in the “supremacy 
of  calculation and  reason, and  in  the pronouncements 
of science” (Di Bartolomeo 2000, 49). Krzysztof’s belief 
in  the  “false  god”  of  logic,  reason,  and  the  computer 
“seems to incur the wrath of the divine” (Di Bartolomeo 





  The  presence  of  the  divine within Decalogue  I 
is represented by three factors, all of which are associ‑
ated with the tragedy at the center of the film. First, the 
Watcher/Angel  character  is  the  physical manifestation 
of  the  divine  or  supernatural,  and within  the  context 
of Decalogue  I,  the Watcher/Angel  character  foreshad‑
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ows  the  death  of  Paweł.  Second,  as  already  stated  by 

































Noticeably,  Krzysztof’s  grieving  leads  him  to  commit 
sacrilege somewhat similar to but by no means compa‑
rable  to Urszula’s suicide  (which  is olen considered a 
sin punishable by eternal damnation). 
  But  the  truly uniting  factor among these  three 






unknowable  and  beyond  rational  logic, while  one  the 
other hand allowing for much‑desired closure. It must 














forward  to hint at  their eventual deaths  in  some early 
shots.  
  Antek, much  like Witek and Paweł,  is  already 
dead by the beginning of the film. Antek’s ghost is also 











their  audiences  for  their  own  deaths.  Much  scholar‑
ship and questionable psychoanalysis (I cannot hid my 
scorn) has been done on the theory that reading and film 
audiences  are drawn  to horror, war,  and other  genres 














ing  the  everyday  facets  of  life. Death  in  these films  is 
devoid of horror or any trace of romance; it is depicted 




fate,  and  the Watcher/Angel  character  all  point  to  the 
subtle  theme  of  a  spiritual  presence  throughout  these 
three films.
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